This study aimed at revealing the learner attitudes toward this course, recall level and efficiency of the course to academic achievement with the applications of the course to academic success with the applications of the course that is carried out appropriate to field learning styles dimension in the 5th grade of the social studies course in elementary school. The design of the study was based on experimental and control group pre / post test model. The applications related to the study was conducted in the fall term of 2005-2006 academic year with the collaboration of Çanakkale Onsekiz Mart Elementary School and in the classroom of 5-A and 5-C experimental and control group respectively. Throughout the study, teaching materials were developed by the researcher considering the learning styles learners and were utilized in presenting the course. After statistical analysis, in this research, the following results were obtained: There was a significant difference between the success of control group and experimental group, experimental group being more successful than the control group. There wasn't a significant difference between the attitudes of control group students and those of experimental group. There was a significant difference between the retention of control group and experimental group, experimental group being more successful than the control group.
In order to collect data, an achievement test that would evaluate learners' academic achievement, learning style inventory that would evaluate learners' learning style characteristics and lesson plan, instruction material was developed. Before starting to the experimental procedures, the data collection instrument is developed, permission to use the instrument is granted. Experimental procedures started with identifying control and experimental groups. Then, purposes of the study and the nature of the experiment are explained to the participating teachers who teach the experimental group. In addition, teachers are informed about dimensions of learning styles (audio visual, emotional) teaching and teaching activities related learning styles. The roles of the teachers and students in the experimental procedures were also explained.
After informing teachers, researchers met with the students of experimental and control groups. Students informed about the learning style teaching activities in social studies lessons and effects of the learning style activities on academic achievement and attitudes toward social studies course. Also, it is explained that these students were chosen as a participant of the experimental group.
In both groups (experimental group and control group) pre-test were given related to community services chapter of social studies course. After pre-tests, information about the research process is shared with the participating teachers and students. Experimental study includes instruction three hours per week along for weeks (as 3 x 4 = 12 hours). This experimental study is conducted between March 28th and April 21st of 2006. In experimental group, experimental procedures include (a) explanation of teaching goals, (b) explanation of content of the course by using study sheets. Students were informed about how to use these distributed study sheets. At the end of the each lesson in the experimental group students were asked to complete the study sheets. Time to time, researcher checked the classrooms for ensuring that teachers are conducting the instruction according to the experimental procedures. Instruction in the control group was conducted by using teacher centered and 2004 primary school program methods. Assistant of the researcher were checked the instruction in the control group.
Lessons in the experimental group included audio visual teaching practices. Lessons in the control group included 2004 primary school program methods of teaching. After completion of the subject of community services of social studies course in both groups' post-tests were conducted.
Data Analysis Process:
The data obtained were analyzed by SPSS; with a significance level of .05 as the level of arithmetic mean, standard deviation, t test, percentage and differences were made use of to analyze the data.
Results:
After statistical analysis, in this research, the following results were obtained: There was a significant difference between the success of control group and experimental group, experimental group being more successful than the control group. There wasn't a significant difference between the attitudes of control group students and those of experimental group. There was a significant difference between the retention of control group and experimental group, experimental group being more successful than the control group. 
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nsanK toplumsal bir varlKk yapan ve di er canlKlardan ayKran en önemli özelliklerden biri ö renme yetene ine sahip olmasKdKr. Do du u zaman bilinçli hiç bir davranKJ gösteremeyen insano lu, yaJamasK için gerekli olan tüm davranKJlarK çevre etkisi ve do uJtan sahip oldu u güçlerin yardKmKyla ö renir (Fidan, 1996) . Ö renme hem bir süreç hem de bir üründür. Süreç olarak ö renme, oldukça kalKcK nitelikteki davranKJ de iJmelerine neden olan etkileJimler bütünüdür. Bu süreci do rudan gözlemek ço u zaman olanaklK de ildir. Ürün olarak ö renme ise geçirdi i yaJantKlarKn sonucu olarak, bireyi davranKJlarKnda oluJan bir ölçüde kalKcK nitelikteki de iJmelerdir (Bloom, 1998 (Eren, 2002) .
Ö renme stili kavramK ilk defa 1960 yKlKnda Rita Dunn tarafKndan ortaya konmuJtur. Dunn'Kn ö renme stili kuramKnda do rudan ö renmeyi tanKmlama yerine, bilgiyi yönlendirmede bireyin yetene ine etki eden dKJ etkenleri tanKmlamayK ye ledi i görülmektedir (Dunn et al., 1991) .
Claxton ve Ralston'a göre (1978) ö renme stili, bir ö rencinin uyarKcKlara nasKl tepki verdi ini ve ö renme sKrasKnda bu uyarKcKlarK nasKl kullandK KnK gösteren devamlK, de iJmez bir tarzdKr. Hunt (1979) , ö renme stilini ö rencinin ne ö rendi inden ziyade nasKl ö rendi i olarak tanKmlarken, Keefe (1991) ö renme stilini; biliJsel, duyuJsal ve psikomotor davranKJ özelliklerinin birleJimi olarak ele almakta ve ö rencilerin isteklerine nasKl yanKt verdiklerini, nasKl etkileJtiklerini ve nasKl algKladKklarKnK belirleyen bir gösterge olarak tanKmlamaktadKr. Keefe bu özelliklerin, bireyin evdeki, okuldaki ve toplumdaki kültürel de iJimine ba KmlK olarak oluJtu unu ve geliJti ini de ayrKca belirtmektedir. Felder (1996) ise ö renme stilini bilgiyi alma ve iJleme sürecindeki bireysel yaklaJKm farklKlKklarK anlamKnda kullanmKJtKr.
Kolb ö renme stili kavramKnK yaJantKya dayalK ö renme kuramKna dayandKrmaktadKr. KuramKnKn temellerini, Lewin, Piaget ve Dewey'in ö renme ve biliJ üzerine yaptK K araJtKrmalarKn bulgularK üzerine kurmuJtur. Kolb'a göre, insan zihninde iki zKt algKlama ve bilgiyi iJleme kutuplarK bulunmaktadKr. Bu biçimlenmenin temelini insanKn kalKtKm özellikleri, geçmiJ yaJantKlarK ve günümüz çevre koJullarK oluJturmaktadKr. Kolb, sürekli bir de iJiklik söz konusu oldu undan sabit bir ö renme stilinden söz edilemeyece ini vurgular (Kolb, 1985) . Gregorc (1979) ise, kuramKnK ö rencilerin davranKJlarKnK gözlem ve onlarla yaptK K derinlemesine görüJme sonuçlarKna dayalK olarak geliJtirmiJtir. KuramKnK kaynaJtKrKcK yetenek kuramK ve enerjik model ile açKklamaktadKr. Gregorc da Kolb'la benzer Jekilde insanda biliJe yönelik iki farklK boyutun oldu unu belirtmektedir. Bu boyutlarKn algKlama ve sKralama oldu unu, bunlarKn da ikiJer kutuptan oluJtu unu ifade etmektedir. AlgKlamada somut ve soyut, sKralama boyutunda ise aJamalKlKk ve rastlantKsallKk kutuplarKnKn oldu unu ve bu iki boyutun enerjik olarak etkileJimi sonucunda dört ö renme stilinin ortaya çKktK KnK ifade etmektedir (Jonassen ve Grabowski, 1993) . Bu kuramlarKn amaçlarK incelendi inde neredeyse tamamKnKn ortak bir Jekilde bireylerin birbirinden farklK olarak ö rendiklerini ortaya koymaya çalKJtKklarK görülmektedir (Boydak, 2004) .
Bireylerin kendi ö renme stillerinin farkKnda olarak ö renme-ö retme sürecinde bulunmalarKnKn sa lanmasK, akademik baJarK ve özgüvenlerinin geliJtirilebilmesi için, küçük yaJlardan baJlayarak ö renme stili özellikleri belirlenmelidir. Ö rencilerin bir dersten baJarKlK olmalarKnK etkileyen faktörlerden biri, bizzat ö rencilerin iyi çalKJma, tutum ve alKJkanlKklarKna sahip olup olmamalarKdKr (Küçükahmet, 2000) . Belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da di er insanlara karJK ö renilmiJ, olumlu ya da olumsuz tepkide bulunma e ilimi (TezbaJaran, 1996) olarak tanKmlanan tutumlar, ö renme süreci sKrasKnda ortaya çKkan duygularla baJa çKkma ve kontrol altKna alma ile ilgili olup insan davranKJlarKna yön vermede önemli bir role sahiptir. Bir de er ve inanç sistemine ba lK olarak oluJan tutumlarKn olumlu ya da olumsuz olmasK ö renme sürecini do rudan etkilemekte ve bireylerin gelecekteki yaJantKlarKna yön vermektedir (Sefero lu, 2004; Sünbül ve di erleri, 2004) . lkö retim basama Kndan baJlayarak gerçekleJtirilecek ö renme stili özelliklerini belirleme çalKJmalarK ile ö rencilerin derslerde daha baJarKlK olmalarK, kimi derslerde ö renmeye iliJkin olumsuz yaJantKlar geçirmelerinin önüne geçilmesi sa lanabilir. Kimi ö renciler tarafKndan sevilmeyen, sKkKcK bir ders olarak ifade edilen sosyal bilgiler dersine iliJkin olarak, ö rencilerde olumsuz tutumlarKn oluJmasKnda ve yerleJmesinde onlarKn ö renme özelliklerinin dikkate alKnmamasKnKn etkili oldu u söylenebilir (Güven, 2003) . Demirkaya ve ArKbaJ (2004) , sosyal bilgiler dersine yönelik ö renci ilgileri üzerine yaptKklarK araJtKrmalarKnda ö rencilerin sosyal bilgiler dersine olan ilgilerinin dil, edebiyat ve sayKsal derslere göre daha düJük düzeyde oldu unu belirlemiJlerdir. Bu araJtKrmanKn dKJKnda gerçekleJtirilen çalKJmalarda da (Güven, 2003) ö rencilerin sosyal bilgiler dersini ezber dersi olarak adlandKrdKklarK ve derse iliJkin tutumlarKnKn olumsuz yönde oldu u vurgulanmKJtKr. çeri in a KrlK K ve gerçek yaJamdan kopuklu u, ö retimde kitap merkezli bir stratejinin uygulanmasK, ö rencilerin edilgen durumda ve uygulamadan yoksun bKrakKlmalarK derse yöneltilen di er genel eleJtirilerdir (Otluo lu ve Öztürk, 2002).
lkö retim basama Knda ö renim gören ö renciler, sosyal bilgiler derslerinde belirlenen davranKJsal amaçlarK kazanmalarKnK sa layacak içeri i, bir ders ya da konu alanK için belirlenen davranKJsal amaçlarKn her bir ö renciye nasKl ve ne yolla kazandKrKlaca KnKn belirlenmesi anlamKna gelen ö renme-ö retme sürecine, etkin bir biçimde katKlarak ö renme durumundadKr (Güven, 2003) . Sosyal bilgiler dersinde de belirlenen davranKJsal amaçlarKn her bir ö renciye nasKl ve ne yolla kazandKrKlaca KnKn belirlenmesi yöntemlerinden biri de ö renme stillerinin ortaya çKkarKlmasKdKr.
Ö rencilerin her yönden kendilerini geliJtirebilmeleri dersin iJlevselli inin artKrKlmasK ve öneminin ortaya çKkarKlmasKnK sa lamak amacKyla ortaya konan ö renme stillerinin ö retmenler tarafKndan iyi bir Jekilde bilinmesi, sKnKftaki ö rencilerin ö renme özelliklerine iliJkin da KlKmKnKn ortaya çKkarKlmasK ve ö renme özelliklerine göre uygun ö retim etkinliklerinin sunulmasK amaçlara ulaJmada önemli kolaylKklar sa lamaktadKr. Öte yandan, ö rencilerin akademik baJarKlarKnda, hatKrda tutma düzeylerinde ve derse yönelik tutumlarKnda ö renme stillerine uygun ö retim etkinlikleri uygulamanKn nasKl bir etki yapaca K konularKnKn araJtKrKlmasK göz ardK edilmemelidir. Sosyal Bilgiler dersinde ö renme stillerine uygun etkinlikler sunmanKn, akademik baJarK, hatKrda tutma düzeyi ve tutumlar üzerindeki etkisini sKnayan araJtKrma, sözü edilen bu gereksinimlerden kaynaklanmKJtKr.
Kendisine, ailesine, çevresindeki di er insanlara, yasalara ya da devlete karJK görev ve sorumluluklarKnKn neler oldu unun ve özellikle toplumsal çevresine etkin bir biçimde nasKl uyum yapaca KnKn ö retildi i (AnKl, 1999) sosyal bilgiler dersinde, ö retmen merkezli ö retim uygulamasK, uygun ö renme ortamKnKn hazKrlanmamasK, ö rencilerin ö renme özelliklerinin dikkate alKnmamasK gibi nedenlerle istenilen baJarK ve olumlu tutum özelliklerinin kazandKrKlabilmesi güçleJmektedir. Oysa e itim yoluyla bireyin amaçlarK, bilgileri, davranKJlarK, tutum ve tavKrlarKnKn de iJmesi beklenmektedir (Demirel, 2000) . TutumlarKn belirlenmesinde ve olumsuz tutumlarKn de iJtirilmesinde e itim önemli bir araçtKr. Literatür incelendi inde gerek Türkiye'de (Güven, 2003; Deveci, 2003) gerekse di er ülkelerde (Allport, 1935) konu ile ilgili gerçekleJtirilen birçok araJtKrmada e itimin bu özelli i vurgulanmKJtKr.
Ara,t+rman+n Problemi
YukarKda sözü edilen gereksinimlerden hareketle araJtKrmanKn problemi lkö retim 5. sKnKf sosyal bilgiler dersinde, ö rencilerin ö renme stil özelliklerinin dikkate alKndK K ö retim etkinliklerini uygulamanKn akademik baJarK, hatKrda tutma düzeyi ve tutumlara olan etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiJ, temel amaca ba lK olarak aJa Kdaki hipotezler sKnanmKJtKr: Bu araJtKrmada, görsel, iJitsel ve devin/duyumsal stil boyutlarKndaki ö rencilerin özellikleri dikkate alKnarak hazKrlanan ö retim etkinliklerini uygulamanKn, ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersi akademik baJarKlarKnda, bu derse iliJkin tutumlarKnda ve hatKrda tutma düzeylerinde nasKl bir etki yapaca KnK belirleyebilmek için deneme modellerinden "öntest -sontest kontrol gruplu model" kullanKlmKJtKr. Öntest -sontest kontrol gruplu modelde biri deney, di eri de kontrol grubu olmak üzere yansKz atama yöntemiyle oluJturulmuJ iki grup bulunmakta; her iki grupta deney öncesi ve deney sonrasK ölçmeler yapKlmaktadKr (Karasar, 1998) . Model, Milli E itim BakanlK Kna ba lK resmi ve normal ö retim yapan bir ilkö retim okulunda, Jube Jeklinde yapKlandKrKlmKJ iki sKnKfta uygulanmKJtKr. Bu amaçla bir deney, bir de kontrol grubu oluJturulmuJtur.
Ölçme Araçlar+
AraJtKrmanKn kuramsal boyutunun oluJturulabilmesi için konuyla ilgili yerli ve yabancK kaynaklar taranmKJ ve konu alanK uzmanlarKnKn görüJlerinden yararlanKlmKJtKr. AraJtKrmada ele alKnan problemin çözümüne yönelik olarak çeJitli veri toplama araçlarK kullanKlmKJtKr. Akademik baJarK de iJkeniyle ilgili veriler, ilkö retim 5. sKnKf Sosyal Bilgiler dersinde iJlenen "Toplum çin ÇalKJanlar" ünitesinin kazanKmlarK temel alKnarak araJtKrmacKlar tarafKndan hazKrlanan ve geçerlik güvenirlik çalKJmasK yapKlmKJ olan 40 soruluk dört seçenekli çoktan seçmeli türde bir adet ünite baJarK testiyle toplanmKJtKr.
Testin kapsam geçerlili inin sa lanmasK amacKyla testteki sorularKn tamamKnKn konu içeri ini kapsamasK ve her birinin ölçmek istedi i kazanKma iliJkin beceriyi en iyi derecede ölçmesi için gereken özen gösterilmiJ, belirtke tablosu hazKrlanmKJ ve uzman görüJleri alKnmKJtKr. Ölçme aracKnKn güvenirli ini belirlemek için benzer bir gruba baJarK testi bir kez uygulanmKJ, testi yarKlama tekni i ile güvenirlik katsayKsK hesaplanmKJtKr. Testin bütününe iliJkin güvenirlik katsayKsKnK hesaplamak için ise Spearman-Brown formülü kullanKlmKJ 0.83 de eri bulunmuJtur. Bu de er güvenirlik için yeterli görülmüJtür.
Ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinlik planlarKnKn ve ö renme materyallerinin geliJtirilmesi sürecinde önce Sosyal Bilgiler dersi 5. sKnKf "Toplum çin ÇalKJanlar" ünitesinin kazanKmlarK belirlenmiJ daha sonra bu kazanKmlara iliJkin görsel, iJitsel, devinimsel ö renme stili özelliklerine ve ö renci düzeyine uygun bir biçimde planlar ve ö retim materyalleri hazKrlanmKJtKr. Planlara ve ö retim materyallerine iliJkin uzmanlardan ve sKnKf ö retmenlerinden görüJ alKnmKJ, denel iJlem öncesi pilot çalKJmalar gerçekleJtirilmiJtir.
AraJtKrmada örnekleme alKnan ö rencilerin kiJisel bilgileri, araJtKrmacKlar tarafKndan hazKrlanan 13 maddelik "KiJisel Bilgiler Formu" kullanKlarak, ö renme stillerine iliJkin veriler, araJtKrmacKlar tarafKndan geliJtirilen 27 maddelik Likert türü " lkö retim Ö rencilerine Yönelik Ö renme Stili Ölçe i" ile toplanmKJtKr. 6-14 yaJ grubundaki tüm ö rencilerin yer aldK K zorunlu temel e itim basama K olan ilkö retim kurumlarKnda ö retimin bireyselleJtirilmesine yönelik gerçekleJtirilmesi gereken etkinliklerde ö rencilerin özelliklerini ortaya çKkarma konusunda sKnKf ö retmenlerine yardKmcK olmayK amaçlayan ö renme stili ölçe i geliJtirme çalKJmasK dört aJamada gerçekleJtirilmiJtir. Bu aJamalar, stil ölçe i maddelerini belirleme, deneme ölçe ini hazKrlama, deneme ölçe ini uygulama, güvenirlik ve geçerlili i belirleme olarak adlandKrKlmKJtKr. Maddeleri belirleme aJamasKnda, ö renme stili ölçe i geliJtirme çalKJmalarK ile ilgili literatür gözden geçirilmiJ ve bu konuda gerçekleJtirilmiJ araJtKrmalar incelenmiJtir. Bunun yanKsKra, ö rencilerin ö renmeye yönelik tercihleriyle ilgili olarak hedef kitle olan ilkö retim 5. sKnKf ö rencilerini temsil eden, yaklaJKk 100 kiJilik bir örneklem grubundan duygu, düJünce ve davranKJlarKnK anlatan bir kompozisyon yazmalarK istenmiJtir. YazKlan kompozisyonlarda belirtilmiJ olan ö renme tercihi ile ilgili cümleler sistematik bir biçimde çözümlenerek ölçek ifadelerinin yazKlmasKna temel oluJturacak ipuçlarK elde edilmiJ; bu ipuçlarK do rultusunda 44 denemelik ö renme stil ölçe i maddesi yazKlmKJtKr. Ö renci kompozisyonlarKnda yer alan ifadeler dikkatle incelendi inde, ö rencilerin ö renme biçimlerinden görsel, iJitsel ve devinsel özellikleri ortaya koyduklarK anlaJKlmKJ, bu nedenle ölçe in genel tasarKmKnda Barbe ve Milone (1980) ve Given (1996) (Kline, 1994) üstünde olan bu varyans oranKnKn ölçe in sekiz faktörden oluJan bir ölçek olarak de erlendirilmesine olanak verdi i söylenebilir.
Varimax rotasyonu maddelerin sekiz faktöre da KlmasKnK sa layacak Jekilde yeniden yapKlmKJtKr. Çözümleme sonucunda elde edilen de erlere göre maddelerin ölçekte yer almasKnda bir maddenin yalnKzca bir faktörde en az .4 faktör yükü ile yer almasK ve birden çok faktörde yer alan bir maddenin faktörlerden birindeki yükünün di erinden en az .1 de erinden daha büyük olmasK ilkesi benimsenmiJtir. Deneme ölçe inde yer alan 27 maddeye iliJkin faktör yükleri .40 ile .83 arasKnda de iJmektedir. Bu özellik bakKmKndan 27 maddenin de ölçekte yer alacak nitelikte oldu u söylenebilir.
lkö retim 5. sKnKf ö rencilerinin ö renme stillerini belirlemek amacKyla hazKrlanan 27 maddelik denemelik aracKn güvenirli ini belirlemek için yapKlan iç tutarlKlKk sKnamasKnda ise Cronbach Alpha güvenirlik katsayKsK 0,78 olarak bulunmuJtur. Bu iyi bir de er olarak nitelendirilebilir. Faktör analizi sonrasKnda ölçekte kalan her bir madde teker teker ölçekten çKkarKldK Knda 0,78 olarak hesaplanan alpha güvenirlik katsayKsKnda bir yükselme olmadK Kndan, güvenirlik çalKJmalarK sonucunda herhangi bir madde ölçekten çKkarKlmamKJtKr (Özdamar, 1997) .
lkö retim kurumlarKnda ö renim gören ö rencilerin ö renme özelliklerinin belirlenmesine ve ö retimin bireyselleJtirilmesine yönelik gerçekleJtirilmesi gereken etkinliklerin planlanmasK konularKnda sKnKf ö retmenlerine yardKmcK olmak amacKyla gerçekleJtirilen ö renme stili ölçe i geliJtirme çalKJmasKnda ulaJKlan sonuçlara dayalK olarak; Birinci faktörde toplanan altK maddenin ifade etti i anlamlara bakKlarak faktörün "Ö renirken hareketsiz, dinleyici olma ve not alarak çalKJma" özelliklerini yansKttK K söylenebilir. kinci faktörde toplanan dört madde "Ders çalKJma ve dinlemede tercihler", üçüncü faktör kapsamKnda bulunan di er dört madde ise "Ö renmede görsel ve iJitsel tercihe iliJkin özellikler" olarak adlandKrKlmKJtKr. Dördüncü faktörde yer alan maddeler incelendi inde bu faktörün "Ö retimde kullanKlan dikkat stratejilerini açKkladK K, BeJinci faktörde yer alan maddelerin ise "Ö renmede yineleme stratejileri" ne iJaret etti i söylenebilir. Di er faktörler ise kapsamKnda bulundurduklarK maddelere bakKlarak sKrasKyla; altKncK faktör "Ö renmede devinime dayalKlKk ve görsellik", yedinci faktör "Ö renmede yazma tercihleri", sekizinci faktör "Ö renmede iJitsel tercihler" olarak adlandKrKlmKJtKr.
Ölçek Barbe ve Milone (1980 ) ve Given (1996 Geçerli i belirlemek için ise, kapsam geçerli i ve yapK geçerli i sKnamalarK yapKlmKJtKr. Bu aJamada kapsam geçerli i için yeni bir sKnama yapKlmamKJ, ölçek maddelerinin belirlenmesinde alKnan uzman görüJleri kapsam geçerli ini belirlemeye uygun ve yeterli sayKlmKJtKr. Uzman görüJleri do rultusunda de iJikli e ve düzeltmeye u ratKlan maddelerden oluJan ölçe in ölçme amacKna uygun oldu u ve ölçülmek istenilen alanK temsil etti i söylenebilir.
YapK geçerli i için de faktör analizi yapKlmKJ, analiz sonrasK 35 maddelik ölçek 31 maddeye düJürülmüJtür. Deneme aracKnKn yapK geçerli i sKnamasK için yapKlan faktör analizi ile aynK zamanda ölçe in kaç boyutlu ve bu boyutlarKn neler oldu u belirlenmiJtir. Öncelikle yapKlan temel bileJenler çözümlemesi ve Varimax tekni i ile yapKlan döndürme iJlemi sonunda, özde eri 1.00'den büyük olan onbir faktör ortaya çKkmKJtKr. Ancak faktör sayKsKnKn beklenenden çok çKkmasK nedeniyle, bu sayKnKn azaltKlKp azaltKlamayaca K yoklanmak istenmiJtir. Öncelikle faktörler arasKndaki farka bakKlarak eleme yapKlmKJ, 0.1 den az fark olan faktörler de erlendirmeye alKnmamKJtKr. kinci olarak Cattel' in "scree" sKnamasK (Kline, 1994) yapKlmKJ, "Scree" sKnamasK grafi inde, grafik e risinin hKzlK düJüJ gösterdi i noktanKn altKncK faktörün oldu u yer oldu u belirlenmiJtir. AltKncK faktörden sonra e rinin aynK do rultuda ilerledi i görüldü ünden, ölçekteki faktör sayKsKnKn altK'da kalmasK gerekti ine karar verilmiJtir. Ölçekteki altK faktörün varyans de erleri toplamK toplam varyansKn %46,5 'ini açKklamaktadKr. Toplam varyans de erinin kabul edilebilir oran olan %41'in (Kline, 1994) üstünde bulunmasK ölçe in altK faktörden oluJan bir ölçek olarak de erlendirilmesine olanak tanKmKJtKr.
4,lem
Veri toplama araçlarKnKn ö renciler üzerindeki etkisini, araçlarKn araJtKrmanKn amacKna hizmet etme, açKk ve anlaJKlKr olma düzeyini belirlemek amacKyla 19-20 Yubat 2006 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart lkö retim Okulunda üç ders saati; pilot uygulama yapKlmKJtKr. GerçekleJtirilen pilot uygulamanKn ardKndan araJtKrma materyallerine son biçimi verilmiJtir.
Veri toplama araçlarKnKn hazKrlanmasK, ilgili makamdan iznin alKnmasK, deney ve kontrol gruplarKnKn belirlenmesi tamamlandKktan sonra deney grubunda yer alan ö retmene araJtKrmanKn konusu, niteli i ve nasKl yürütülece i açKklanmKJtKr. AyrKca, ö retmene görsel, iJitsel, devin-duyumsal ö renme stili boyutlarKnKn özellikleri açKklanmKJ, bu özelliklerin dikkate alKnarak düzenlenen etkinliklerle ö renmenin ne oldu u, farklK ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinliklerin uygulanmasKyla ilgili ö renme-ö retme süreci, ö retmen ve ö renci rolleri hakkKnda bilgi verilmiJtir. Ö retmenin ö retim süreciyle ilgili bilgilendirilmesinden sonra, her iki gruptaki ö rencilere sosyal bilgiler dersinde ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinliklerle ö renmenin, ö rencilerin akademik baJarKlarKna, ö renmede kalKcKlKk düzeylerine ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarKna etkisini belirlemek amacKyla bir araJtKrmanKn planlandK K ve kendilerinin de bu araJtKrmanKn denekleri olarak seçildikleri söylenmiJtir. Daha sonra her iki gruba, "Toplum çin ÇalKJanlar" ünitesi baJarK testi, Ö renme Stili Ölçe i ve Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçe i öntest olarak uygulanmKJtKr. Ö retmen ve ö rencilere araJtKrmayla ilgili ayrKntKlK açKklamalarKn yapKlmasKndan sonra, haftada 3 ders saati olmak üzere dört hafta süreli bir ö retim uygulamasKna geçilmiJtir. Ö retim uygulamasK 28 Mart 2006 ile 21 Nisan 2006 tarihleri arasKnda gerçekleJtirilmiJtir.
Sosyal bilgiler dersleri deney grubunda görsel, iJitsel ö renme stil boyutuna uygun ö retim etkinlikleriyle, kontrol grubunda ise MEB 2004 ö retim programKnKn önerdi i biçimde iJlenmiJtir. Dört hafta süren "Toplum çin ÇalKJanlar" ünitesi tamamlandKktan sonra bu ünite için hazKrlanmKJ olan baJarK testi ö rencilere sontest olarak uygulanmKJtKr. BaJarK testinin sontest olarak uygulanmasKndan 21 gün sonra ö renmedeki kalKcKlKk düzeyini ölçmek amacKyla baJarK testi yeniden uygulanmKJtKr. Öntest, sontest ve kalKcKlKk testi uygulamalarK ile ö rencilerin bu boyutlara iliJkin puanlarK elde edilmiJtir.
Ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinliklerin uygulandK K ö retim uygulamasK u Jekilde olmu tur: Deney grubundaki ö retim uygulamasK hazKrlanan yönerge do rultusunda yürütülmüJtür. Buna göre ö retmen dersin baJKnda kazanKmlarK ve temayK, araJtKrmacK tarafKndan hazKrlanmKJ olan planlardan yararlanarak ö rencilere açKkladKktan sonra, ö renilecek konuyla ilgili görsel, iJitsel ve devinimsel ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K, birden fazla duyu organKna ve harekete dayalK sunumunu yapmKJ ardKndan temayla ilgili çalKJma yapraklarKnK da KtmKJtKr. Bu çalKJma yapraklarK nasKl kullanKlaca K yönergeyle ö rencilere açKklanmKJtKr. Etkinliklerde ve çalKJma yapraklarKnda görsel ö renme stili özelli ine uygun olarak temayla ilgili foto raf, broJür, tanKtKcK görsel materyaller, teknoloji destekli sunular, iJitsel ö renme stili özelli ine uygun olarak iJitsel materyaller, konu anlatKmlarK, tartKJma, beyin fKrtKnasK vb. etkinlikler, devinimsel ö renme stiline uygun olarak da drama, canlandKrma, rol oynama, sessiz film ve oyunlar kullanKlmKJtKr. Etkinlikler sKrasKnda kimi zaman ö retmen tarafKndan beJer kiJilik karma stil gruplarK oluJturulmuJ, farklK ö renme stilinde bulunan ö rencilerin bu etkinliklere heterojen gruplarla katKlmalarK sa lanmKJ, kimi zamanda da KtKlan etkinlik yapraklarKnK baskKn ö renme stili özelliklerine uygun olarak çalKJmalarK biçiminde gerçekleJtirmeleri istenmiJtir. Ders sonunda ise deney grubundaki ö rencilerden ö renme stili özellikleri dikkate alKnarak hazKrlanmKJ olan, dersin genel tekrarKnK ve kazanKmlara ulaJma derecesini belirlemeyi amaçlayan "etkinlik yapraklarK"nK do ru ve eksiksiz biçimde doldurmalarK sa lanmKJtKr.
Deney grubundaki ö renciler ö retim etkinliklerine aktif olarak katKlmKJ, etkinlikler sKrasKnda herhangi bir sorunla karJKlaJmalarK durumunda öncelikle stil gruplarK içerisinde çözümlemeye çalKJmKJlar, çözümleyemedikleri durumda planlayKcK ve düzenleyici olan araJtKrmacKdan ve etkinliklerin uygulanmasKndan sorumlu sKnKf ö retmeninden yardKm almKJlardKr. Deney grubunda gerçekleJtirilen etkinliklerin gerekti i biçimde yapKlKp yapKlmadK K araJtKrmacK tarafKndan izlenmiJ, uygulama kapsamKnda baJlangKç ve son derste foto raflar çekilmiJtir. Buradan elde edilen veriler do rultusunda deney grubundaki etkinliklerin belirlenen etkinlikler do rultusunda gerçekleJtirildi i görülmüJtür.
Kontrol grubunda ise, MEB 2004 ö retim programKnKn önerileri do rultusunda ö rencilerin Sosyal
Bilgiler ders ve çalKJma kitabKndaki ilgili konulara iliJkin etkinlikleri yapmalarK ve okumalarK, anlatmalarK ve ö retmenlerinin konu ile ilgili açKklamalarKnK dinlemelerine yönelik bir ö retim gerçekleJtirilmiJtir. Buradaki uygulamalar araJtKrma konusu derste ve di er derslerde yardKmcK araJtKrmacK tarafKndan gözlenmiJ, MEB 2004 ö retim programKnKn önerdi i uygulamalar dKJKnda bir uygulamaya yer verilip verilmedi i kontrol edilmiJtir. AyrKca kontrol grubunda iJlenen dersler sonrasKnda sKnKf ö retmeniyle görüJmeler yapKlmKJ, ö renme-ö retme sürecine iliJkin bilgiler alKnmKJtKr.
Kapsam ve S+n+rl+l+klar
Bu araJtKrma; 1) lkö retim I. basamak 5. sKnKf düzeyi,
2)
Çanakkale il merkezinde bulunan Onsekiz Mart lkö retim okulu 5/A ve 5/C sKnKfK ö rencileri,
3)
2005 -2006 ö retim yKlK ikinci dönemi,
4)
5. SKnKf sosyal bilgiler dersinde ö renme stili özellikleri dikkate alKnarak hazKrlanan etkinlikler,
5)
Görsel, Jitsel, Devin-duyumsal ö renme stili boyutlarK ve 6) Akademik baJarK, hatKrda tutma düzeyi ve sosyal bilgiler dersine iliJkin tutumlar de iJkenleri ile sKnKrlKdKr.
BULGULAR
AraJtKrmada ilk olarak " lkö retim 5. sKnKf sosyal bilgiler dersinde ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K ö retim etkinliklerinin uygulandK K deney grubu ile MEB 2004 ö retim programKnKn uygulandK K kontrol grubundaki ö rencilerin akademik baJarK düzeylerinde anlamlK derecede farklKlKk oluJmuJtur" hipotezi sKnanmak istenmiJtir. Bunun için, önce deney ve kontrol grubundaki deneklerin öntest uygulamasKndan aldKklarK puanlarKn, aritmetik ortalamalarK ve standart sapmalarK hesaplanmKJ, ortalamalar arasK fark t testi ile sKnanmKJtKr. Deney ve kontrol gruplarKnKn Sosyal Bilgiler dersi baJarK testinden aldKklarK öntest puanlarKyla ilgili bulgular Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1'den anlaJKlaca K üzere, deney grubundaki ö rencilerle kontrol grubundaki ö rencilerin öntestten elde ettikleri puanlarKn aritmetik ortalamasK arasKnda kontrol grubu lehine 0.9 puanlKk bir fark vardKr. Bu farkKn anlamlK olup olmadK KnK sKnamak amacKyla, gruplarKn ortalama puanlarKna t testi uygulanmKJ ve t = .211 de eri bulunmuJtur. Bu de er 48 serbestlik derecesinin .05 anlamlKlKk düzeyindeki 1.671 de erinin oldukça altKnda bulunmaktadKr. Bu sonuç, her iki grubun aritmetik ortalamalarK arasKndaki farkKn anlamlK olmadK KnK göstermektedir. Öntest puanlarKndan elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol grubundaki ö rencilerin sosyal bilgiler dersi "Toplum çin ÇalKJanlar" ünitesi akademik baJarK düzeyleri bakKmKndan deney öncesi durumlarK arasKnda anlamlK derecede farklKlKk yoktur.
Uygulama sonrasKnda deneyin etkilili ini gözlemek amacKyla her iki grupta yer alan deneklerin sontest puan ortalamalarK arasKnda anlamlK bir fark bulunup bulunmadK K sKnanmKJtKr. Deney ve kontrol grubunun sontest puanlarKyla ilgili bulgular Tablo 2' de gösterilmiJtir. Tablo 2'den anlaJKlaca K üzere, deney grubundaki ö rencilerle kontrol grubundaki ö rencilerin sontestten elde ettikleri puanlarKn aritmetik ortalamasK arasKnda deney grubu lehine 7.5 puanlKk bir fark vardKr. Bu farkKn anlamlK olup olmadK KnK sKnamak amacKyla, gruplarKn ortalama puanlarKna t testi uygulanmKJ ve t = 1.927 de eri bulunmuJtur. Bulunan bu de er 48 serbestlik derecesinin .05 anlamlKlKk düzeyindeki 1.671 de erinin üzerinde bulunmaktadKr. Bu sonuç, deney ve kontrol gruplarKnda uygulanan ö retimin birbirinden önemli derecede farklK etkilili e sahip oldu unu göstermektedir. Sosyal silgiler dersinde ö rencilerin baJarKlarKnK artKrmada, ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinlikleri uygulamanKn MEB 2004 ö retim programKnKn uygulamalarKndan daha etkili oldu u bu bulguya dayalK olarak söylenebilir. AraJtKrmanKn, sosyal bilgiler dersinde ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K ö retim etkinliklerinin uygulandK K deney grubu ile MEB 2004 ö retim programKnKn uygulandK K kontrol grubundaki ö rencilerin akademik baJarKlarK arasKnda deney grubu lehine anlamlK derecede fark oldu unu ileri süren birinci hipotezi do rulanmKJtKr.
Bu bulgu ayrKca Mu alo lu, NazlKçiçek ve Ardaç (2003) "Sosyal bilgiler dersinde farklK ö renme stil boyutlarKndaki ö rencilerin özellikleri dikkate alKnarak hazKrlanan ö retim etkinliklerinin uygulandK K deney grubu ile MEB 2004 ö retim programKnKn uygulandK K kontrol grubundaki ö rencilerin derse iliJkin tutumlarK arasKnda deney grubu lehine anlamlK derecede farklKlKk oluJmuJtur." hipotezi sKnanmak istenmiJtir. Bu amaçla deney ve kontrol grubundaki deneklerin denel iJlem öncesi Sosyal Bilgiler dersi tutum ölçe inden aldKklarK tutum puanlarKnKn, aritmetik ortalamalarK ve standart sapmalarK hesaplanmKJ, ortalamalar arasK fark t testi ile sKnanmKJtKr. Deney ve kontrol gruplarKnKn sosyal bilgiler dersi tutum ölçe inden aldKklarK öntest puanlarKyla ilgili bulgular Tablo 3'de gösterilmiJtir. Tablo 3' den anlaJKlaca K üzere, deney grubundaki ö rencilerle kontrol grubundaki ö rencilerin denel iJlem öncesi kendilerine uygulanan tutum ölçe inden elde ettikleri puanlarKn aritmetik ortalamalarK arasKnda deney grubu lehine 1.24 puanlKk bir fark vardKr. Bu farkKn anlamlK olup olmadK KnK sKnamak amacKyla, gruplarKn ortalama puanlarKna t testi uygulanmKJ ve t = .335 de eri bulunmuJtur. Bu de er 48 serbestlik derecesinin .05 anlamlKlKk düzeyindeki 1.671 de erinin çok altKnda bulunmaktadKr. Bu sonuç, her iki grubun aritmetik ortalamalarK arasKndaki farkKn anlamlK olmadK KnK göstermektedir. Deney öncesi sosyal bilgiler dersi tutum ölçe i uygulamasKndan elde edilen puanlara göre deney ve kontrol grubunun tutum düzeyleri arasKnda anlamlK derecede farklKlKk yoktur. Di er bir deyiJle deney ve kontrol grubunda bulunan ö renciler sosyal bilgiler dersine yönelik tutum puanlarK yönünden birbirlerine denktir.
GerçekleJtirilen deneyin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlar üzerindeki etkilili ini gözlemek amacKyla deneklere "Sosyal bilgiler dersi tutum ölçe i" denel iJlem sonrasK bir kez daha uygulanmKJtKr. Deney ve kontrol gruplarKndaki deneklerin sosyal bilgiler dersi tutum ölçe inden elde ettikleri sontest puanlarKyla ilgili bulgular Tablo 4' de gösterilmiJtir. 
TARTI5MA, SONUÇ VE ÖNER4LER
lkö retim 5. sKnKf Sosyal Bilgiler dersinde ö renme stiline uygun olarak düzenlenen ö retim ortamKnKn akademik baJarK, hatKrda tutma düzeyi ve tutumlara etkisini sKnamak amacKyla yapKlan bu araJtKrma deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu modele göre gerçekleJtirilmiJ ve deneysel grupta yer alan ö rencilerin geleneksel grupta olan ö rencilere göre baJarK ve hatKrda tutma düzeyi ölçüm puanlarKnda anlamlK düzeyde yüksek oldu u, tutum ölçüm puanlarKnda farklKlKk olmadK K belirlenmiJtir.
AraJtKrmada veri toplama aracK olarak kullanKlan baJarK testi ve ders materyalleri araJtKrmacKlar tarafKndan, tutum ölçe i Deveci (2003) 3 ) Sosyal Bilgiler dersinde ö renme stiline uygun olarak düzenlenen ö retim etkinliklerinin uygulandK K deney grubundaki ö renciler ile Yeni (2004) lkö retim programKnda önerilen etkinliklerin uygulandK K kontrol grubundaki ö rencilerin hatKrda tutma düzeyleri arasKnda deney grubu lehine anlamlK bir farklKlKk oluJmuJtur. Bir baJka deyiJle ö renme stili özellikleri belirlenen ö rencilerin özelliklerine uygun olarak hazKrlanan ö retim etkinliklerini uygulamak, ö rencilerin Sosyal Bilgiler dersinde hatKrda tutma düzeylerini artKrmKJtKr.
Bu araJtKrma ile elde edilen bulgularKn, Güven (2003) 'in çalKJmasKnda ortaya çKkan bulgularla örtüJtü ü, ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinlikleri uygulamanKn ö rencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik baJarKlarKnK artKrdK K ancak derse yönelik tutumlarda bir de iJiklik oluJturmadK K söylenebilir. AyrKca ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinlikleri uygulamanKn, ö rencilerin hatKrda tutma düzeyini artKrmada daha etkili oldu u vurgulanabilir. AraJtKrmanKn ortaya koydu u bulgulara dayalK olarak ilkö retim sosyal bilgiler dersinde; ö rencilerin akademik baJarKlarKnK ve ö renmede kalKcKlKk düzeylerini artKrmada ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinlikleri uygulama yoluna gidilebilir.
AraJtKrma sonuçlarK KJK Knda ö retmenlere, di er araJtKrmacKlara, program geliJtirme uzmanlarKna ve hizmet öncesi ö retmen yetiJtirme konusunda hizmet verenlere aJa Kdaki öneriler getirilmiJtir:
ÖNER4LER
Ö(retmenlere Yönelik Öneriler lkö retim sosyal bilgiler dersinde; ö rencilerin derse iliJkin akademik baJarKlarKnK artKrmada etkili oldu u birçok araJtKrmada ortaya konan, "ö renme stiline uygun olarak düzenlenen ö retim etkinlikleri"nden yararlanmalarK konusunda ö retmenler teJvik edilmelidir.
Ö renme stiline uygun olarak düzenlenen ö retim etkinliklerinin kullanKlmasKna yönelik olarak bu araJtKrmada kullanKlan materyaller, ö retmenler tarafKndan sosyal bilgiler derslerinde uygulanmak üzere örnek alKnabilir.
Ö retmenlerin sosyal bilgiler dersinde ö renme stiline uygun olarak düzenlenen ö retim etkinlikleri tasarlayabilmeleri için ö retmenlere ö renme stilleri ve bireysel farklKlKklar konularKnda hizmet içi almalarK sa lanabilir.
Di(er Ara,t+rmac+lara Yönelik Öneriler
Sosyal bilgiler dersi dKJKnda, di er dersler içinde ö renme stili boyutlarKna uygun etkinlik ve planlarKn akademik baJarK, hatKrda tutma de iJkenleri üzerindeki etkisini sKnayan baJka araJtKrmalar gerçekleJtirilebilir.
Ö retmenlere ö renme stilleri konusunda hizmet içi e itim verilmesinin sosyal bilgiler dersi ö renme-ö retme süreçlerini ve ö retmenlik mesle ine iliJkin tutumlarKnK etkileme düzeyi nedir? gibi sorularKn yanKtlarKnK arayan baJka araJtKrmalarKn da yapKlmasKnda yarar vardKr.
Program Geli,tirme Uzmanlar+na Yönelik Öneriler lkö retim sosyal bilgiler dersi ve di er derslerin ö retim programlarKnKn ö renme-ö retme süreci ögesinin düzenlenmesinde ö rencilerin ö renme stili özelliklerini dikkate almalarK önerilebilir.
Ders kitaplarKnda ö renme stili özelliklerinin dikkate alKndK K etkinlik yapraklarKnKn hazKrlanmasK sa lanabilir.
Hizmet Öncesi Ö(retmen Yeti,tirmeye Yönelik Öneriler
Hizmet öncesi ö retmen adaylarKna ö renme stilleri ve farklK ö renme stillerinin özellikleri konularKnda e itim verilebilir. Ö retmen adaylarKnKn bu konuda uygulama becerisi kazanmalarK amacKyla örnek plan hazKrlama ve sunma çalKJmalarK gerçekleJtirilebilir.
KAYNAKÇA

